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ХУРОСОН ВА ЎРТА ОСИЁДА РАСМИЙ ИСЛОМ ВА ТАСАВВУФНИНГ ЎЗАРО
МУНОСАБАТИДА ФАЛСАФИЙ АНЪАНАЛАРНИНГ ЎРНИ
Эватов Салимжон
ФарДУ Фуқаролик жамияти кафедраси ўқитувчиси
Аннотация: мақолада тасаввуф таълимотининг ислом дини негизида пайдо
бўлишининг ижтимоий, сиёсий ва маънавий омиллари, тарқалишига сабаб бўлган
мафкуравий асослар, Хуросон ва Мовароуннаҳрда расмий ислом ҳукмронлиги
ўрнатилгандан сўнг тасаввуфнинг ривожига таъсир қилган минг йиллик фалсафий ғоя ва
анаъаналар таҳлил қилинган.
Калит сўзлар: тасаввуф, сўфий, борлиқ, билиш, аскетизм, ахлоқий меъёрлар, инсон
камолоти, инсон бахти, фазилат, аристотелизм.
РОЛЬ ФИЛОСОФСКИХ ТРАДИЦИЙ В ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ
ОФИЦИАЛЬНОГО ИСЛАМА И МИСТИКИ В ХОРАСАНЕ И СРЕДНЕЙ АЗИИ
Эватов Салимжон
ФерГУ, Преподаватель кафедры "Гражданского общества".
Аннотация: в статье проанализированы социальные, политические и духовные
факторы возникновения мистического учения на основе исламской религии, идеологические
основы, способствующие его распространению, тысячелетние философские идеи и
традиции, повлиявшие на развитие мистики после установления официального Исламского
господства в Хорасане и Мавераннахре.
Ключевые слова: мистицизм, суфизм, существование, познание, аскет,
нравственные нормы, человеческое совершенство, человеческое счастье, добродетель,
аристотелизм.
THE ROLE OF PHILOSOPHICAL TRADITIONS IN THE INTERACTION OF
OFFICIAL ISLAM AND MYSTICISM IN KHORASAN AND CENTRAL ASIA
Evatov Salimjon
Teacher of the chair "Civil Society" FerSU
Abstract: the article analyzes the social, political and spiritual factors of the emergence of the
doctrine of Sufism on the basis of Islamic religion, the ideological foundations that led to the spread,
the millennial philosophical ideas and traditions that influenced the development of Sufism after the
establishment of official Islamic rule in Khorasan and Movarounnahr.
Key words: mysticism, philosopher, universe, cognition, asceticism, moral norms, perfection
of human, felicity of human, feature, aristotelism.
Хуросон сўфийларининг билиш ва билим тўғрисидаги таълимоти илк
исломнинг ўрта асрлар фалсафасида муҳим нуқта бўлган, шунингдек хурфикр
мистик-илоҳиётчилик мақсадларига бўйсундирилган эди. Бу диний фанатизм ва
расмий исломнинг илоҳиётини қарор топтиришига қаратилган ўзига хос ҳаракат,
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Қуръон ва суннанинг мусулмон аҳлига тушунарли баён қилиш эди. Хуросон
тасаввуфининг гносеологик яъни оламни билиш тўғрисидаги қарашлари интуитив
(тажриба) билиш-англаш жараёнининг моҳиятини билдирган. Аммо, улар
билишнинг ушбу шаклининг механизми, уни ҳиссий ва ақлий омиллар билан
боғлиқлигини очиб беролмаган бўлсаларда, инсонни аҳлоқий тарбиялашни асосий
мақсад қилиб олганлар.
Хуросон тасаввуфи моҳият жиҳатидан расмий ислом билан бир жиҳатдан яқин
эди. Таниқли шарқшунос В.Вяткин бу ҳақда шундай ёзган эди: “Суфий ўзининг
таълимотини ислом билан келиштиришга ҳаракат қилган ва шу йўналишда
мусулмон дини ва таълимотини ҳам, аммо уни воситасида фақат моҳиятни
яширишга эришди, бу мумкин эмас эди, чунки улар илдиздан ўзаро тафаввутга эга
эди – ислом мутлоқ яккахудолик бўлса, тасаввуф моҳиятан пантеизмга асосланган
эди. Ислом фақат араб тилини диний, илоҳийшунослик, ҳуқуқ тили сифатида
эътироф этган, - деб ёзади академик А.В.Кримский, - натижада келиб чиқиши
жиҳатдан араб бўлмаган халқ Қуръонни ва илоҳийшуносликка оид мусулмон
асарларини ўқий олмаган, исломни билмаган ва мистик-тасаввуфга қарши тура
олмаган. Мусулмон оммаси учун Қуръон ғоялари қуруқ, аҳамияти йўқ товуш бўлиб
қолаверган. Бундай вазиятда тасаввуф ғояларини илоҳий тарғиб этиш оммага
шунчалик тушунарли эдики, у тўғридан-тўғри халқнинг юрагига гапирар эди.
Бунда Абдураҳмон ас-Сулламий (буюк сўфий)нинг тасаввуфий таълимотини
беқиёс аҳамиятига бағишланган “Китоб ас-само” асари ислом оламида машҳур
бўлган[1]. Тасаввуф таълимоти қанчалик диний-илоҳий мазмунга эга бўлмасин
тарихий ва ижтимоий-сиёсий муҳитга боғлиқ ҳолда, даврнинг маънавий-руҳий
талабларига мувофиқ амал қилган.
Хуросон сўфийларининг таълимотида ақл, қалб, юрак каби тушунчалар
тасаввуфий борлиқ ва билиш назариясида муҳим ўринни эгаллайди. Бу мактабнинг
баъзи мутафаккирлари қарашларида бу тушунча-категориялар инсонни руҳий
ҳолатининг мазмунини ва эмоционал иродасининг ифодаси сифатида қўлланилган.
Хуросон сўфийларининг фалсафий қарашлари X-XII асрларда кўп ўлчовли ва
зиддиятли бўлган. Шу туфайли тадқиқотчилар уни экзистенционал монизм (якка
асос), пантеизм (икки асос) ва субъектив идеализм деб шархлайдилар. Баъзилар эса
тасаввуф пантеизмини материалистик характерга эга таълимот [2] деб
характерлайди.
Хуросон тасаввуфи зароастризмдан яхшилик ва ёмонлик ўртасидаги абадий
кураш тўғрисидаги ғояни, буддизм ва монийлик динидан таркидунёчилик – аскетизм
ғоясини қабул қилган. Хуросон тасаввуфининг йирик вакили Абул Ҳасан Хараконий
жавонмарди тариқатини “жавонмарди-бу дарё, у учта булоқдан озиқланади:
биринчи-марҳаматлилик, иккинчи-бағрикенглик, учинчиси-мустақиллик ва Оллоҳга
қарамлик”[3] деб таъкидлайди.
Хуросондаги исломий ва фалсафий мактаблар ҳамда қарашлар турлича
бўлган. Бу ҳақда Қосим Ғани, Е.Э.Бертельс, М.Т.Степанянц каби олимлар тасаввуф
ислом негизида вужудга келганлигини таъкидлаш билан бирга мавжуд интеллектуал
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анъаналарини – зардуштийлик, буддизм, христианлик, маздакийлик, монийлик
ғояларини ўзида сингдирганлигини таъкидлашади.
X-XII асрларда Самарқанд, Бухоро, Балх каби шаҳарларда буддизм храммачитлари бўлган. Бу диннинг шеърий жозибадорлиги ва мулойимлиги, худо ва
дунёнинг яратилиши ҳақидаги таълимоти, борлиқни, дунёни билиш, онг ва тафаккур
тўғрисидаги ғоялари ўз давридаги илғор таълимот бўлган. Бу вақтда Иброҳим
Калободи, Мустаммлий Бухорий, Абдурахмон Суллами, Абдуллох Ансорийларнинг
ислом дини ва тасаввуфга бағишланган китоблари Хуросон ва Мовароуннаҳрда
маълум ва машҳур ҳисобланган. Абдурахмон Сулламийнинг “Маломатия” номли
асари махсус трактатлардан иборат бўлиб, уни тасаввуф билан алоқасини асосий
тамойиллари яратиб берилган. X-XII асрларда Хуросонда тасаввуфнинг буюк
намоёндалари – Абдурахмон Суллами, Абдулхасан Хараконий, Абдуллох Ансорий,
Абу Саид Ансорий, Мустаммлий, Ардазар Аббоди сингари тасаввуф алломалари
яшаб ижод қилган ва тасаввуф таълимотини яратганлар. Хуросон мактаби
тасаввуфни исломлаштиришни жуда эҳтиёткорлик билан, шариат талабларига
мувофиқ амалга оширган. Масалан, Абдулла Хараконий сўфийлар орасида энг қизиқ
“чуқур мазмунли” асарларни ёзиб қолдирган мутафаккирдир. Тасаввуф
тамойиллари ва амал қилиш шартларини Аббоди ўзининг “Сўфинома” номли
асарида таҳлил қилиб берган. Унда сўфийнинг турмуш маданияти, кийиниши, овқат
истеъмол қилиши ва бошқалар баён этилган. Инсон ўзига ўхшаш кишилар билан
бирга яшайди, у танҳо ҳолда яшай олмайди. Оллоҳ томонидан шундай тартиб
қоидалар ўрнатилганки одамлар бир-бирига ёрдам кўрсатади, уларсиз ўз
эҳтиёжларини қондира олмайди. Бу Абу Наср Форобийнинг “Фозил одамлар шаҳри”
асарининг бош ғояси бўлган
Тасаввуф таълимотининг моҳияти ва тузилиши тўғрисида турли ижтимоийфалсафий ҳамда бошқа фан вакиллари турлича фикрларни олдинга сурадилар.
Улардан баъзи бирларини кўриб ўтиш мақсадга мувофиқ. Аслида, - деб қайд этилади
тасаввуфга бағишланган мусулмон тўпламида, - фалсафий тасниф, усул ҳам эмас,
диний мазҳаб ҳам эмас, бу ҳаёт турининг асоси, такомилига етган поклик. У дин
ақидаларига ҳам, аниқ қоидаларга ҳам, аниқ фикрлар-қарашларга ҳам эга эмас.
Унинг болиғи-ҳиссиётда, сезги-интуиция, тасаввур ва бошқа ҳис-туйғуларда эканлиги
номаълум, аниқланган эмас. Сўфий-мусулмон ҳам, христиан ҳам, хинду ҳам эмас.
Бунга жавобан шундай фикр берилган. Суфий динни амалда синаш, қўллаш, татбиқ
этиш демакдир. Бу усул моҳиятан асосан инсонни зиммасига дин томонидан
юклатилган ҳар қандай чеклашлардан устун туриш демакдир. Ҳамма суфийларнинг
бош мақсади Оллоҳга етишиш ва У билан бирлашишдир, аммо бунга эришиш йўли
турлича.
Марказий Осиёда тасаввуф тариқатларини асосий йўналишларини яратган
машҳур олиму-уламолар, машойихлар яшаб ижод қилган. Хива (Хоразм) шаҳрида
таваллуд топган буюк аллома, кубровия тариқатига асос солган Нажмиддин Кубро
(1145-1221) мистик илоҳийшуносликнинг кўплаб “занжир”ларига асос солган.
Мутафаккир тасаввуф илмини Мисрда ўрганади, кейинчалик она юрти Хивада
хонақо қуради, кўплаб машҳур суфий шайх, шоирларни тарбиялайди. Улар орасида
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дунёга машҳур буюк эрон шоири Фаридиддин Аттор, илоҳийшунос Мажиддин
Боғдодий кабилар бор эди. Унинг тасаввуф таълимотининг ғоявий асоси сифатида
эътироф қилинган “Хулқ-атвор қоидалари” деб номланган асари Мовароуннаҳр
сўфийлари учун дастур бўлган. Тарихдан маълумки Нажмиддин Кубро халқ
қахрамони, Ватан озодлиги учун курашда халок бўлган мўғуллар истибдодига қарши
туриб, шаҳарни (Хивани) охирги нафасигача ҳимоя қилишга раҳнамолик қилган.
Кубровия тариқати – тоифаси ислом дини доирасидаги хозирги кунгача энг
эътиборли тариқат бўлиб қолмоқда. Донишманднинг Қуръоннинг таҳлилига
бағишланган катта шарҳи ислом оламида машҳур бўлган. Тадқиқотчиларнинг
таъкидлашларича, бу қўлёзма Қуръоннинг моҳиятини баён қилишга бағишланган
ҳамда катта-катта мақолаларида тасаввуфнинг бош масалалари бўйича тасаввуфий
ғоялар берилган. Таниқли сўфийшунос олим Е.Э.Бертельснинг ёзишича Кубронинг
қўлёзмасининг
бир
қисми
Санкт-Петербургнинг
Публичный
(оммавий)
библиотекасида сақланмоқда. Қуръон таҳлили ёритилган қисмида ҳурия-ҳур (араб
мусулмон-араб мифологиясида жаннат париси, адабиётда-шеъриятда гўзал хотин,
ҳур) пари ҳақида сўз боради. Аммо, сақланиб қолган қўлёзма матнидан Нажмиддин
Кубронинг ҳур-париларни қандай тасаввур этганлигидан маълумот олиш мумкин.
Малоиклар – “маънавий олам” ҳурларидир. Бу билан Кубровия таълимотида
малоиклар маънавий олам поклиги, муқаддаслиги ва абадийлигининг тимсолидир.
Мажозий талқинга кўра жаннат фаришталари, малоиклар илоҳий Ҳақни (Оллоҳни)
вақтинча кўриш шоҳиди бўлади. Оллоҳ марҳамати билан унга тоза, мисоли гулоб
тарзидаги ичимлик ва соф ахлоқ келтиради. Шундай қилиб малоиклар бу маънавий
кучларнинг намоён бўлиши, қайсики инсон руҳи маънавий кўз очилишидан кейин
ўзига хос мистик-илоҳий никоҳга киришади[4]. Нажмиддин Кубро бу ўринда
инсонни маънавий руҳи ва оламини илоҳий талқин этиш билан, инсонни маънавий
поклик ва гўзалликка чақиради. Унинг тасаввури улуғ Шайх Ибн Арабий
қарашларига мос келади: парилар-ҳур қизлар ҳеч қандай жисмга, баданга, ҳиссиётга
эга эмас, аксинча Оллоҳнинг йўлдошларининг эманцияси, инсон руҳияти учун ягона
намоён бўлиш шартидир.
Хоразмнинг Замахшар қишлоғида 1075 йилда таваллуд топган Махмуд азЗамахшарий ўзининг беназир ақл-заковати, юксак илмий салоҳияти ва даҳоси билан
Ғарб ва Шарқни забт этган алломалардан саналади. Замондошлари олимнинг
қомусий илм, диний-исломий маърифат, ўз халқи, Ватанига чексиз муҳаббатини
таърифлаб унга – Устоз уд-дунё (Бутун дунёнинг устози), Устоз ул-араб вал-ажам
(Араблар ва ғайри араблар устози), Фахри Ховаразм (Хоразмнинг фахри), Каъбат уладаб (Адаб аҳли учун бамисоли Каъба), айниқса Жоруллоҳ (Аллоҳнинг қўшниси)
каби ўта шарафли ном-тахаллуслар дунёдаги бирорта алломага насб этмаган[5].
Махмуд аз-Замахшарийнинг ислом тасаввуфига бўлган муносабати юқорида
келтирилган номлардан ҳам кўриниб турибди. Мутафаккир биринчи навбатда ислом
асосларини – Қуръон ва ҳадисларнинг мазмун-моҳиятини чуқур эгаллаган;
иккинчидан, буюк илоҳий манбаларни арабларнинг ўзини тили-араб тилида
шарҳлаб берган; учинчидан, арабларнинг адабий тили ва грамматикасини ишлаб
чиққан; тўртинчидан, тасаввуф тариқатининг асоси бўлган – назария билан амалиёт
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бирлигини амалда таъминлаган; бешинчидан, жоруллоҳ (Оллоҳнинг қўшниси)
сифати – Оллоҳга интилиш, билиш, поклик, У билан бирга бўлиш каби тасаввуфга
хос ғояларни тарғиб қилишда куч-ғайратини аямаган[6]. Донишманд алломанинг
доно фалсафий фикрларидан айрим парчалар келтириш, унинг қанчалик олим,
уламо, буюк тасаввуфчи олим бўлганидан далолат беради:
1. Отага нисбатан бошқага кўра шарафлироқ ва машҳурроқ, яъни фалончининг
ўғли деб аталар, аммо она эса доимо шафқатли ва матлаблироқдир.
2. Ёки илмли бўл, ёки илмга таяниб иш тутадиган бўл, лоақал илмни тинглаб
эшитадиган бўл, бироқ тўртинчиси бўлма, чунки ҳалок (жувонмарг) бўласан.
3. Фисқу фасод қилувчилар ва фожирлар кўпайса Аллоҳ таоло вабо юборади.
4. Тўғри ва хақ йўлдан юрган кишининг юриши арслон юришидан ҳам
ҳайбатлироқдир.
5. Пора фақат ноҳақлигу золимларга ёрдам берувчидир.
Хулоса қилиб айтганда, VIII-XII асрларда Хуросон ва Мовароуннаҳрда расмий ислом
ҳукмронлиги даврида илғор маънавий фалсафий дунёқараш бўлган тасаввуф ғоялари
ривожланди, у оддий меҳнаткашлардан тортиб ҳукмдорлар, алломаларнинг
қалбидаги фалсафий илми ва туйғуларини ифодалаб берди.
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